




Patterns, ideologies, networks of memory, 
and the Kazinczy commemoration 
 
 
The basics: Ferenc Kazinczy, the first modern 












The central  figure of  these unprecedented events was born  in 
1759 into a noble family, he followed the typical life of a late 18th‐
century literate, combining several political and administrative duties 
with a  strong  literary  interest. Appointed  to  the  supervisor of  the 
schools  of  several Hungarian  administrative  regions,  he  began  an 
intensive literary networking in the second half of the 1780s. These 
literary  connections  led  to  the  founding  of  two major  Hungarian 
pioneering periodicals, the Magyar Museum and the Orpheus in the 
same period. Fallen out of favour with the  imperial administration, 
he concentrated  to his  literary projects, beginning a prolific  life of 
wirting,  translation,  and  literary  networking  characteristic  to  the 
republic of  letters of the time. Under the  inspiration of the French 
Jacobins,  a  group  of Hungarian  noblemen  and  literate  founded  a 
complex network to propagate their views. But things went wrong, 
the  leaders  of  the  group  were  exposed  and  executed,  Kazinczy 
himself was charged with the translation of a seditious propaganda 


























Cultural ritual into commodification, 
commodification into cultural ritual 
 
Arjun Appadurai’s famous argument on the circulation and exchange 



















work.  Appadurai  critically  reassesses  this  oversimplified  vision  of 
commodities,  and  a  series  of  interlinked  terms  and  phenomena, 
including the issue of modernity, and developed a culturally sensitive 
view of  “things”.  I  recall his argument  since  the  commemorations 
centred  around  Ferenc  Kazinczy  foreground  both  the  commodity 
potential of literature (a potential that was recalled and recycled by 






been  contrasted,  these  commemorations  offer  a  striking  example 
that the relationship could be much more intricate and layered. 
The commemorations evoking Kazinczy on the centenary occa‐
sion  of  his  death  implied  not  only  an  unprecedented  number  of 
people gathering and recalling the figure of the literate, but also an 
unprecedented  type  and  number  of  objects  commissioned  for, 
occasioned by and associated to the events. Most of these were part 























flowers  and  the wreathed  sculpture  constituted  the  centre of  the 
whole commemorative rite. According to an eyewitness, in the town 
of Jászberény the local small theatre hosting the events faced blank 



























to  occur,  but  also  a  plain  and  undisguised  advertisement  of  the 
memorabilia linked to and used throughout the events:  
 
The  gold,  silver  and  brass medals  produced  by  the Academy  and 
engraved in the worshop of Antal Ábris, one of the most important 
engraver of our times, can be purchased for 120, 12 and 2 forints. A 






fication of Hungarian  literary  life, since exactly  these commodified 
objects had a strong catalysing effect of ritualization throughout the 
whole  series  of  commemorations.  The  various  visual  representa‐





of prolonged and utter  silence, otherwise hardly  to be  found  in a 
Hungarian theatrical culture that favoured rather vociferous presen‐
ce  of  the  Hungarian  theatrical  audience  at  plays,  was  forged  in 





religious  feelings  in  the  presence  of  these  representations.  They 
became a kind of “reusable objects” that created a sense of broad 































full  of metaphors  of  adoration,  referring  to  Kazinczy  as  “national 
saint”, “national prophet”, “creator of  the national  language”, and 
merging the vocabularies of nationhood and religiosity, but the com‐
memorations  centred  around  these objects  functioned  as  epipha‐
nies. “It is not working day and game time today, but high day. But 
the priests of the altar are the speaker, the artist, the poet: for all of 


















inner  ornamentation  and  of  a  large‐scale painting  of Orlai  Petrics 
Soma that seemed to successfully compensate the lack of the audi‐
tory experience. This  is a clear sign  that  the paintings,  the bust of 


















nal  literature,  placing  them  in  a  decisive  position  of  a  culturally 
strongly embedded narrative of future, but it was obviusly using the 






garian Baroque.12 While being  illiterate13 and having  rather  vague 
notions on  literature or the figures of the emerging national  litera‐
ture,  the  large masses  of  the  population  present  at  the  Kazinczy 
commemorations were  highly  literate  in Biblical  narratives  and  in 
visual representations of the Bible and the saints. 
Plachy Ferenc: The Apotheosis of Kazinczy (1859) 












well‐known  cultural models  and  iconographies  of  Christianity  and 
sainthood  could  so  effectively  forge  rituals,  intimacy  and perform 
strong community feelings. These translated and recycled hybrid mo‐
dels  of  visual  representations  transgressed  social  and  cultural 
boundaries, were comprehensible for a far broader public than the 
literate public. This is one of reasons why even peasant communities 
were so eager  to hold  the commemorations;  to paraphrase Eugen 
Weber’s well‐known phrase, the objects and visual elements alluding 
to sacred narratives helped to make peasants into Hungarians.14  








ground  for  several  local  commemorations, and  it appeared within 
religious representations of the saints in diverse private interieurs.16 
This circumstance helps us to understand better not only the intricate 






to  literature.  This was  a  commemorative  framework where  rising 
capitalism and cultural ritual,  literary commodity and  intimate fee‐
lings went hand  in hand, became deeply  intertwined. Through  the 
first wave of literary commemorations, Hungarian literature seemed 



















„Sacred joy”?17 Patterns of conviviality and the 
slowly emerging dilemmas on the convivial elements 
of the Kazinczy commemorations 
 
Even though the Hungarian literary history of the Kazinczy and other 
mid‐nineteenth  century  literary  (and  later  political)  commemora‐
















the  tiniest  perplexity. 18  For  instance,  in  Kalocsa  the  same  casino 
staged both a theatrical commemorative event and the dance that 
lasted till next morning; the background for the whole evening and 
night was  the  large wreathed portrait of Kazinczy. This same  large 
and richly wreathed portrait with sacred allusions served as a back‐
ground both  for a short  revival of  the  literary  texts  from  the Pest‐






                                   
17  Sárospataki Füzetek 1860, 700. 
















be placed on  the bust of  Kazinczy,  the  latter being  the  invariable 
backround  for  the  feast  of  the whole  night.  The  overlapping  and 











forms  of  cultural  remembrance  were  integrated  into  long‐lasting 








conviviality  consituted  a  powerful  interface  among  older  cultural 
practices and the new type of remembrance forms. But at the same 







of conviviality might  reveal  the  inner cleavages among  these prac‐









highly  exclusive;  only  around  200  carefully  chosen  invited  guests 
were welcome,  the  toasts were  recorded  and  published,  and  the 
whole event resembled an exclusive aristocratic reception so familiar 






hosted around 200‐250 men and women  in  the  local gentlemen’s 
club (kaszinó). This was restricted exclusively to the members of the 
club, too.  
In  the  small  town  of  Visk,  the  “frugal  feast”  followed  by  the 




of several poems was  followed by a “friendly  feast” hosted by  the 
local gentlemen’s club. The peculiar  syntagm of “friendliness” was 
probably meant to convey the more democratic and less exclusive / 






























witnesses  and  participants  the  commemorations,  they  seemed  a 
puzzle with parts that were not easy to put together. Most of these 
accounts and  reflexive apologies bring  into discussion  the  role  the 
feast played, or ought to have played, in the whole of the commemo‐



































visible  that  the more  isolated  and  less  urban  /  large  spaces  and 












vivant,  poetry  and  fragments  of  national  drama.  These  multiple 
scenes of commemoration, implying a wider network of specialized 
cultural actors,  led  to hardly  interchangeble sceneries and cultural 
roles and clearly paved the way for the dilemmas we saw in the case 
of the small town of Balassagyarmat the dwellers of which wondered 











why some of the communities  living more or  less  in  isolation were 
perplexed due to  lack of  immediate, valid and perfectly fitting pat‐
terns and models. For  instance, a community of  the small  town of 

















ging  definion  of  culture  and  literature  that  can  be  noticed  in  the 
dilemmatic comments and apologies  led slowly to the sacralization 
of national culture and literature and to the institutionalization of the 













Fictions of consensus: the Kazinczy 
commemorations and the making of the modern 
Hungarian literary intellectual 
 
The Kazinczy commemorations were also the play‐ and battleground 






by  literary  intellectuals with multiple scenarios  that were  trying  to 
answer  this  complex  challenge. Viewed  from  this perspective,  the 
Kazinczy commemorations circulated and canonized a series of con‐
cepts, roles, stereotypes, narratives on literature and the new strata 




coagulate  an  emerging  group with  various  identities,  aspirations, 
values and strong dilemmas of identity.  
The  Kazinczy  commemorations  offered  themselves  and  were 
perceived as narratives on the role, position and fate of “the Hunga‐





                                   
25  For a broader transnational discussion of this process see Charle 2001. For 
the basic discussion on the sociological processes of nineteenth‐century 









highlighting his alleged martyrdom  for  the nation. On  the  left:  the 

























commemortions,  foregrounded  him  as  the  author  of  articles  and 
essays on matters of language, and as a leader of the Hungarian lan‐
guage reforms, and less as an excellent creator. This recycling effect, 











self‐image of  the  literary  intellectuals of  the 1850s, who  imagined 






































himself, being portrayed as  the  chief negotiator and  link between 
two generations. 












their  figures,  stories  and  identities  into  the  forefront of  the  com‐
memorations. The buyers of the litographs and the lookers‐on of the 
painting actually commemorated  the commemorators  themselves. 
























This  fiction of peaceful consensus,  staying at  the basis of a nation 
without divisions, came to forge the ideal of the national that should 





















governed  by  literature  and  the  literary  profession.  The  Kazinczy 
commemorations helped the new literary profession to establish and 
position itself to the forefront of civil society and nation‐building by 












of  those who declared  themselves  literary  intellectuals  rose expo‐
nentially  from  the census of 1853,  the  first Hungarian census  that 






The transnational as model and rival: on the 
mobility of the commemorative patterns 
 
The magnetizing appeal of the Kazinczy commemorations, and espe‐
cially  its extraordinary  success among  those not  in  touch with  the 
literary scene, cannot be accounted for in a solely national (literary) 
context.  If done  so,  a methodological nationalism would hide  the 
transnational wave that had a snowball effect on the planning, the 
coreography  and  the  discourse  of  the  first  important  Hungarian 
literary commemorations. This is not a mimetic type of relationship, 
but more like a double‐edged cultural recycling process Joep Leers‐
sen described  in modelling  the  transnational  “viral” emergence of 
modern nationalisms. As he put it:  
 
national thought  is mobile.  It  is not  just the reaction, within a give 
country, to the sociological conditions of that country, but it moves 
over the map like weather system or an epidemic … the develop‐
ment of  the European nations  took place  in a  flux of  shifting self‐
identifications amidst a widespread and intense exchange of ideas.29  
 
This meant  also  that  the  same  transnational patterns  came  to be 
turned  into  completely different, often  competing  arguments  and 
ideas within  the different national and  local  frameworks. A similar 
                                   










Erdélyi  found  it  natural  to  fall  back  primarily  on  a  cross‐national 
comparison, when he publicly proposed the organization of what was 
to become the largest Hungarian literary event of the time. In 1857, 
reporting  on  the  surprising  intention  of  the  Reformed  College  of 
Sárospatak to buy back the mansion of Kazinczy for commemorative 









it  is me, who  suggested  for  the  first  time  this  centenary  comme‐
moration.  Then  the  more  wide‐spread  journals  of  our  literature 












or  an  empty metaphor  at  János  Erdélyi.  The  famous  professor  of 
philospohy  and  literature  at  the  Reformed  College  in  Sárospatak 































forms  and especially  the  appeal of  the modern  commemorations. 
From this angle, it is completely understandable why he became so 
attracted  to  the  idea  that  commemorations are  the best  forms of 
national self‐representation and the palpable ways of the unity of a 





world  that  the hundredth birthday of our Kazinczy  is  forthcoming. 
During  the  last  year, many Hungarian  newspapers  followed  us  in 
urging that also we, Hungarians, should commemorate our most out‐
standing figures. Like Germany commemorates Schiller and Goethe 



















The  appealing  transnational European pattern of  cultural memory 
soon became part of a  vindicative model  that  saw  the  first major 
Hungarian  literary  commemorations as a  symbolic answer  to  (and 
against) foreigners looking at the state of the Hungarian nation. Thus 
the  commemorations  often were  regarded  as  part  of  a  symbolic 













Hungarian  events,  the Viennese Die  Presse overtly  ironically  com‐
pared Schiller and Kazinczy. Of course, Kazinczy became the underdog:  
 















The  Budapest‐based  correspondent, most  probably  a  local  native 
German, in reaction to both the Hungarian ethnonationalism and the 
anti‐Viennese  tone of  the period,  touched upon  the most delicate 
side of the commemorations; Kazinczy was a canonic figure  in‐the‐






tions,  the most  important  is  the  recurrence of  the Goethe‐Schiller 
monument of Weimar. The visual reproduction of the recently unvei‐




philological  fiction  of  Kazinczy  yielding  his  place  to  the  younger 
generation,  i.e. to the organizers of the commemoration. Thus the 



































morations were  organized  also  in  Vienna,  Iasi,  Bucharest, Galicia, 
Jena,  Italy, Prague and  Istambul – as solid ground for national self‐












On  the 27th of October,  ten  years will have passed  from  the day 
when  the  Hungarian  nation  as  nation  celebrated  its  hundredth 









struggles of  the past,  the merits of a  reformer, and demonstrated 
against the present, for the sake of a better future.42  
 
Even  if  this was a  late perspective,  radically  rewrinting  the events 
along a single, political motivation, the protest character of the Kazin‐
czy commemorations cannot be neglected.43  









The Kazinczy ‘twitter effect’: the cultures of fame 
between traditional Pantheonization and the 
memory forged by modern networks 
 
























innovative gesture  in  the  context of  the previous  commemorative 
events. The procession to the grave and former mansion of Kazinczy 
turned  the  landscape  into  a  cultic  experience.  According  to  the 
published comments of one of the organizers  
 
[t]here  is a  straight  road  from Újhely  to Széphalom  that does not 














                                   







and death of Kazinczy. But his question and  remark  regarding  the 
“enthralling countryside” that makes the memory of Kazinczy easier 
to perform, and would rival even the Rhine if represented on engra‐










vour  to  outshine  the  other  communities,  integrated  the  Kazinczy 
mansion into the framework of the emerging modern national heri‐
tage.  It was not  just  the nationalization of space47, but a coherent 
discourse on the importance of turning the neglected ruins into part 
of  the national heritage and the modern heritage  industry. On  the 
long run, this was the starting point of the reconstruction of Szép‐
halom, being reimagined and rebuilt as a Pantheon in Arcadia. This 
spectacular  turn  actually masked  a  long‐term  dilemma  on  cultural 
heritage: should it resemble the original, or should it be transformed 
to fit Western traditions and patterns of contemporary musealization?  














The  turning  of  Pantheonization  into  the  politics  and  strategies  of 
modern  heritage making was  palpable  also  in  some  other  cases, 
when the typical object of the commmorations, the bust was percei‐




burgess of Miskolc  immediately promised to buy and donate  it  for 
them. The complaints of having a commemoration without a bust 






the missing bust as a means of  “immortalizing  the event”  (so not 
necessarily  the  figure of Kazinczy, but  the commemoration  itself!). 
Thus in comparison with the other “elusive” elements of the comme‐








ture  parks  as  foremost  forms  of  representation  of  the  national 
heroes. This  type of memory was  seen as  lasting and  irreversible, 
something that could be able to allegedly save and immortalize the 
ephemeral commemorations.  












It  is  clear  that  the Kazinczy commemorations enhanced  shifts, 
reinterpretations,  recycling of  the various elements of  the existing 
commemorative practice. Perhaps one of the most radical shifts was 
the swift  integration of the figure of Kazinczy  into a contemporary 






celebrations  commemorating  him. Gusztáv Heckenast,  one  of  the 
major Hungarian editors of  the period announced proudly  that his 
printing house published a new and successfully done portrait of the 




























me  if  I will enter Szalonta again how will  the younger generations 
gaze at me – exactly as if I were a mummy.52 
                                   
















kind  of  braided  gala  coat, was  produced  for women  and  labelled 
Kazinczy attila. This entered the name of Kazinczy as a brand into the 
world of fashion. Toilettries for women were named after Kazinczy 














objects  representing  them  came  to  be  present  as  souvenirs  and 
appeared also independent from the commemoration. They took the 
figure of Kazinczy and  the  commemorations outside  the narrower 

















in  the diffusion of  information. According  to him and  to his many 
followers, the weak ties are those which make networks grow, since 
they  are  able  to  interconnect  the  inevitably  smaller  communities 
based on strong  ties  (i.e.  the  family  relationships,  the  ties of close 














The  Kazinczy  commemorations  are usually  celebrated  in Hun‐
garian literary history since they seem to involve an unprecedented 
number of people acting in a similar manner in most dissimilar places 




but  rather a  loose network of people, commemorating Kazinczy  in 
various, often surprising spots of historical Hungary, Transylvania and 
even  overseas.  If  we  look  at  these  people  not  solely  from  the 
perspective of their order of magnitude, but from the perspective of 





one of  the major  consequences of  the Kazinczy  commemorations 
was not solely the large number of people it involved, but the large 
number  and  extremely  various  types  of weak  ties  it  succeeded  to 
forge using  literature and around  literature. These unprecedented 























































should  be  competed with.  This multiple  interplay  and  use  of  the 
















to many who  participated  in  them.  Joep  Leerssen was  extremely 
inspired when he spoke about viral nationalism or the viral spread of 
nationalism  in  the nineteenth century60:  the modern nation was a 
fresh, fashionable, almost hip thing. The Kazinczy commemorations 
bear witness that its mobility, its viral spread and shifts were due also 
to  its  fusions with  similarly modern,  fresh and  fashionable  values, 
narratives  and  strategies  from  modern  consumerism  to  social 
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